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ABSTRAKT
Si çdo vend tjeter i cili është në zhvillim e sipër dhe ështe në fazen e tranzicionit ashtu edhe
Kosova ka nevoëj për investime të huaja direkte të cilat do të sillnin një gjallërim ekonomik
dhe një rritje te standardit jetësor të qytetarëve të vendit.
Investimet e huaja direkte (IHD), janë një mundësi e mirë për shtetin pritës të investimeve që
të hapet ndaj alternativave të huaja në mënyrë që të krijojë infrastrukturën për zhvillim dhe
prosperitet të përgjithshëm.
IHD-të janë një fenomen shumë i përhapur në mbarë botën dhe i dëshiruar nga të gjithë
vendet, në çdo stad të zhvillimit qofshin ato. Rëndësia e tyre varion në varësi të faktit nëse
vendet presin apo kryejnë këto investime dhe në varësi të stadit të zhvillimit në të cilin
ndodhen këto vende.
Vitet e fundit është vënë re një rritje e nivelit të investimeve të huaja në vendet e ballkanit
duke përfshirë këtu edhe Kosovën. IHD-të, në vendin tonë kanë pësuar ulje dhe ngritje nëpër
vite. IHD-të, ndikojnë në zhvillimin ekonomik të vendeve në të cilët ato kryhen. Kanalet
përmes të cilëve ato e realizojnë këtë proces janë: produktiviteti, formimi i kapitalit, krijimi i
vendeve të punës, reduktimi i deficitit në bilancin e pagesave, forcimi i integrimit rajonal dhe
ndërkombëtarë etj. Përfitimet nuk janë vetëm për vendet pritëse por edhe për ato mëmë. Disa
prej tyre janë: përmirësimi i tregut të punës, përmirësimi i bilancit të pagesave, rritja e
cilësisë së forcës punëtore etj. Investimet e huaja direkte janë një alternativë investimi e
zgjedhur nga sipërmarrësit që operojnë në tregjet ndërkombëtare për shkak të epërsive që ato
kanë ndaj formave të tjera të investimeve.
IHD-të, në Kosovë vazhdojnë të jenë mjaft të ndjeshme ndaj zhvillimeve në ekonomitë e
vendeve të Eurozonës, të cilat njëkohësisht paraqesin burimin kryesor të IHD-ve në Kosovë.
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LISTA E SHKURTESAVE
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Agjencia Kosovare e Privatizimit
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Fondi Monetar Ndërkombëtar
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Kosovo Force

MFK

Ministria e Financave të Kosovës,

MTI
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OBT
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OJQ
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PBB

Produkti i Brendshëm Bruto

TAK

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave

TAP

Tatimi në të Ardhurat Personale

TIMS

Trade Information Management System

TVSH

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

UNMIK

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
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KAPITULLI I PARË
VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM PËR KOSOVËN DHE INVESTIMET
Hyrje
Efektet të cilat i sjellin IHD-të, në Kosovë janë të shumëanshme dhe pozitive. Ndikim të
veqantë në këtë drejtim kanë investimet e huaja direkte përkatësisht të drejtërdrejta,
veqanërisht ato nga shtetet e huaja, pasi që Kosova nuk ka kapacitet financiar për ti plotësuar
nevojat e ekonomisë me mjete financiare dhe për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik.
IHD-të, ndikojnë pozitivisht në sjelljen e teknologjisë më të avancuar në vend të cilat të
kombinuara më burime njerëzore të kualifikuara dhe lëndë të parë, ndikojnë në një zhvillim
të qëndrueshëm ekonomik të vendit.
Me plotësimin e kushteve dhe tërheqjen e investitorëve nga jashtë Kosova do të fitojë mjete
financiare, do të rritet prodhimi, punësimi dhe qarkullimi i përgjithshëm në vend. Ajo qka
është më e rëndësishme te investimet direkte është se këto investime janë më afatgjate.
Përveq transferit të teknologjisë më të avancuar dhe moderne, kemi edhe pjesëmarrjen e vet
investitorit edhe në menaxhim të mjeteve investuese.
Gjatë procesit investiv, përveq efekteve pozitive që kriojnë kompanitë investuese siq janë
rritja e prodhimit e cila ngërthen në vete produkte në sasi të mëdha të cilat do të jenë
konkurrente edhe me vendet tjera të rajonit, dhe me çmime konkurruese, rritjen e numrit të të
punësuarve, rritjen e të ardhurave dhe të qarkullimit që do të arrinin kompanitë investuese në
Kosovë pagesën e kontributeve dhe tatimeve shtetit dhe me këto mjete mund të shfrytëzohen
nga institucionet e vendit për zhvillim të përgjithshëm të Kosovës dhe standardit të jetesës
për qytetarët e sajë.
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1.1. Zhvillimet ekonomike në Kosovë nga periudha e pasluftës
Pas mbarimit te luftës Kosova ishte e shkatërruar pothuajse në të gjitha fushat, infrastruktura
fabrikat u shkatërruan, si dhe pati humbje të mëdha në kapitalin human. Në këtë kohë
Kosova ishte e dëmtuar në çdo degë dhe duhej të fillohej çdo gjë nga e para mirëpo falë
remitencave nga bashkëkombasit tanë nga diaspora, organizatave të ndryshme nga shtetet
mike të cilat kishin karakter humanitar, Kosova filloj të të ndërtohej me ritme mjaftë te
shpejta.
Për shkak të kushteve të rënda ekonomiko-sociale si dhe standardit të ulët të jetesës qytetarët
e Kosovës me arsim të lartë u detyruan të kërkojnë kushte më të mira te jetesës dhe nje vend
punë në vendet më të zhvilluara, synim i qeverisë së Kosovës ishte ulja e trendit të ikjes së
trurit dhe fuqisë punëtore nga Kosova, si dhe ofrimin e kushteve dhe mundësisë kuadrove që
kanë studjuar dhe veprojnë jashtë vendit për tu kthyer dhe për të dhënë kontributin e tyre në
zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Pra siç shihet Kosova ka nevojë të madhe për investime vendore apo të huaja, duke parë
rëndësinë e madhe të investimeve të huaja direkte qeveria është fokusuar në përmirësimin e
politikave dhe kushteve themelore për investitorët e huaj siq janë: përmirësimi i energjisë
elektrike, infrastrukturës rrugore, ajrore, hekurudhore, lehtësira të ndryshme për eksport,
funksionalizimi i mirëfillt i gjykatave etj. Këto janë vetëm disa nga kushtet themelore dhe të
domosdoshme për të joshur investitorët e huaj në Kosovë. Statistikat tregojnë se investimet
në Kosovë janë shumë të vogla edhe ato pak investime që janë bërë janë bërë në sistemin e
telekomunikacionit dhe sistemin bankarë. Investimet më të nevojshme dhe të dëshirueshme
janë ato në sektorin e prodhimit sepse vetëm me prodhim rritet zhvillimi ekonomik dhe të
zbutet papunësia.
Deri në vitin 2002 valuta që përdorej në Kosovë ishte marka gjermane, po në këtë vit Kosova
bashkë me shtetet tjera të Evropës të cilat e kishin krijuar dhe prodhuar këtë valutë që
konsideronin që do të jetë një valutë më stabile dhe e njejtë me vendet e eurozonës.
Në vitin 2002 filloj privatizimi i pronës shtetërore dhe fabrikave qëllimi ishte aktivizimi i
tyre dhe rritja e investimeve dhe numrit të punësuarëve. Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore
nuk është bërë në menyrën më të mirë të mundshme ato ndërmarrje të cilat u privatizuan u
shiten me një qmim shumë më të ulët se sa ishte vlera e tyre, dhe kushtet të cilat u vënin
blerësve për rritjen e investimeve në ndërmarrje, rritjen e numrit të të punësuarve, blerësit
nuk ju përmbajten kushteve sipas marrëveshjes dhe shumicën e ndërmarjeve të privatizuara
ju ndërrua komplet veprimtaria duke i shëndërruar në objekte për përfitime personale.
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Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) deri më tani ka privatizuar rreth 300 ndërmarrje dhe
janë krijuar rreth 650 ndërmarrje të reja. Nga privatizimi i këtyre ndërmarrjeve ne fondet e
mirëbesimit janë grumbulluar 580 milion euro, në kuadër të tyre privatizimi ka tërhequr IHDtë, në Kosovë një shumë rreth 174 milion euro.1

1.2. Definimi i investimeve
Studimi dhe qeverisja e dukurive të ndërlikuara kërkon qasje sistemore. Kjo do të thotë një
inkuadrim i objektit të studimit apo qeverisjes nga të gjitha aspektet, këndvështrimet e
nevojshme. Investimet paraqesin një hap afarist të ndërlikuar dhe me përgjegjësi, të përcjellur
me pasiguri e rreziqe. Investimet në njëfarë mënyre projektojnë ardhmërinë e ndërmarrjeve
apo ekonomive të caktuara nacionale.
Sipas përkufizimeve të FMN (1993)2 dhe OECD (1996)3. Investimi i Huaj Direkt reflekton
synimin e sigurimit të një interesi të qëndrueshëm të një njësie rezidente në një ekonomi
(investuesi direkt) në një njësi rezidente të një ekonomie tjetër (ndërmarrja e investimit
direkt).
Rugman & Hodgetts, (1995) “Investim i huaj direkt është pronësia dhe kontrolli i aseteve të
huaja, që nënkupton pronësinë e plotë ose të pjesëshme të një kompanie në një vend të
huaj.”4
Investimet ndahen në: - Investime direkte (drejpërdrejta), formë e posaqme e së cilës është1) Investime të përbashkëta (Joint Venture) dhe 2)Investime indirekte (portofol).

1.2.1. Investimet direkte (drejpërdrejta)
Në rastet më të shpeshta definohen si depozitime të kapitalit në ndërmarrje të jashtme me
qëllim të qeverisjes dhe kontrollit të këtyre ndërmarrjeve. Investimet direkte mund të kenë
forma të ndryshme: kontrollë absolut, depozitime të barabarta dhe pjesëmarrje më të madhe
(mbi 50%), apo më të vogël (nën 50%).
Avantazhet e investimeve direkte: pronarit të investimeve i mundësojnë zgjerim të aktivitetit
prodhues dhe të lidhjeve afariste, plasman më efikas të teknologjisë dhe fitime më të mëdha,
ndërsa shfrytëzuesit këto investime i mundësojnë resurse plotësuese për zhvillim, procese të
1

http://www.pak-ks.org/
http://www.imf.org International Monetary Fond apo FMN
3 http://www.oecd.org/ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
4
Hodgetts, Richard M.’ International business enterprises; Management’. McGraw-Hill (New York), 1995
2
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reja teknologjike, aftësi në punë dhe organizim dhe angazhohen në aktivitete produktive dhe
racionale.
Ekonomistët konsiderojnë se IHD-të, janë më të dobishme se investimet indirekte (portofol),
pasi këto të fundit konsiderohen përgjithësisht si të përkohëshme dhe mund të largohen nga
vendi i huaj në shenjat e para të problemeve.
IHD-të, kanë të bëjnë me hyrjet neto të investimit për të marrë një interes të qëndrueshëm të
menaxhimit. Kjo zakonisht përfshinë pjesëmarrjen në menaxhim, sipërmarrje të përbashkët,
transferimin e teknologjive dhe të ekspertizës. IHD-të, janë si një masë e pronësisë së aseteve
prodhuese, të tilla si fabrikat, miniera dhe toka.
Disavantazhet e investimeve direkte: Investitorët kërkojnë në radhë të parë projekte rentabile,
të lëvërdishme, strukturën ekonomike ua përshtasin interesave të veta, mundohen të ndikojnë
në zhvillimin shoqërorë të vendit importues të kapitalit, shtojnë varshmërinë prodhuese,
shkencore, teknike, tregëtare dhe financiare nga investuesi i jashtëm. IHD-të, mund të kenë
karakter të trefishtë: - Investimet direkte që mundësojnë realizimin e eksportit, - Investimet
direkte që e rrisin importin dhe – Investime tjera direkte (fabrika doganore).

1.2.2. Investimet e përbashkëta ndërkombëtare (Joint Venture)
Një formë e posaqme e investimeve direkte janë investimet e përbashkëta ndërkombëtare
(joint venture). Në këtë formë të financimit ndërkombëtarë investuesi i jashtëm nuk mund të
themeloj vetë ndërmarrje e as nuk mund të ketë kontrollë të plotë e të jetë pronarë i vetëm i
ndërmarrjes, por merrë pjesë sëbashku me investuesin e brendshëm ku investuesi i jashtëm i
ofron paisje, personel teknik e mjete financiare, kurse investuesi i brendshëm tokë, punë,
lëndë të parë dhe kushte administrative e infrastrukturore të zhvillimit.5

1.2.3. Investimet indirekte (portofol)
Në krahasim me invesimet direkte, ku pas bartjes së kapitalit, kapitali qeveriset edhe më
tutje, investimet indirekte ose portofol janë fenomen i pastër financiar. Në këto investime
përkohësisht dorëzohen mjetet financiare dhe kontrolli i shfrytëzimit të tyre. Pra qëllimi
kryesorë i investimeve indirekte është fitimi i të ardhurës e jo edhe kontrolli i ndërmarrjes së
jashtme.6

5
6

Selman, Selman. ''Ekonomia e Tranzicionit'', 2006, Prishtinë,
Skender Berisha, Financat Ndërkombëtare.faqe 75 - 76
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Pra përmes kapitalit të investuar në formë të letrave me vlerë (aksione, obligacione etj),
investuesi realizon të ardhura pa ndonjë përgjegjësi dhe rrezik të caktuar lidhur me qfarëdo
humbje nga investimi.
Zakonisht investimet portofol marrin trajtën e aksioneve në një kompani ose hua një
kompanie apo vendi tjetër në formën e letrave me vlerë, obligacioneve që blenë investitori.
Investimet portofol janë të rëndësishme për kompanitë që nuk kanë operacione ekstenzive
ndërkombëtare.7
Disa shembuj të IHD-ve, (portofol) janë: Blerja e aksioneve në një kompani të huaj, blerja e
obligacioneve të lëshuar nga një qeveri e huaj, blerja e pasurive në një vend të huaj.
Para se të marrim një vendim për të investuar duhet të kemi qasje serioze, duhet të kemi
njohuri nga të gjitha fushat që lidhen me investimin tonë, të kemi informata të sakta për
mjedisin ku ne dëshirojmë të investojmë (politikën tatimore, privilegjet që ofrohen, normat e
interesit, konkurrencën) dhe shumë faktorë të tjerë të cilët e bëjnë investimin tonë të
arsyeshëm.
Pra investimet bëhen për arritjen e qëllimeve zhvillimore, të cilatë përcillen hap pas hapi nga
rreziqet dhe pasiguritë, sepse dihet se ardhmëria e ndërmarrjes është e pasigurtë dhe kjo
pasiguri mund të jetë më e vogël apo më e madhe varësisht nga analizat paraprake të projektit
në të cilin dëshirojmë të investojmë mjetet tona.
Investimet paraqesin një hap mjaftë të ndërlikuar dhe të vështirë, në të cilin edhe pas
analizave më të hollësishme të projektit të bëra investitori duhet pasur guximin për të
investuar, të cilin nuk e kanë shumë njerëz.
Gjatë marrjes së vendimit për të investuar duhet të shikohen të dhënat mbi të kaluarën në
mjedisin e caktuar, ecurinë e lëvizjes së trendeve kyq, nga të cilët varet edhe suksesshmëria
dhe efektshmëria e mjeteve të investuara.
Nevoja për investime është nga më të ndryshmet: Për të zëvendësuar teknologjinë ekzistuese
për shkak të amortizimit me teknologjinë më të avansuar, nevoja e cila lind si rezultat i
ndryshimit të rregullave dhe ligjeve nga ana e qeverisë dhe në këtë mënyrë duhet investuar
pë t’iu përshtatur këtyre rregullave dhe ligjeve të reja, nevoja e cila lind nga rritja e
konkurrencës në treg dhe në këtë mënyrë duhet investuar për të rritë cilësinë dhe për të dalë
në treg me çmime konkurruese, gjithashtu për tu përballur me konkurrencën duhet
përmirësuar teknologjinë, duhet aftësuar personelin, duhet rritë gamën e produkteve apo
shërbimeve dhe përmirësimi i këtyre dhe disa faktorëve të tjerë i mundëson pushtimin e
tregjeve të reja si brenda ashtu dhe jashtë vendit.

7

Ilia Kristo, Biznesi Ndërkombëtar. Shtypshkronja “PEGI”, Botim i dytë, Tiranë 2004, faqe 13
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Të tjera forma të IHD-ve, të cilat nuk kanë të bëjnë me transferim kapitali dhe që luajnë rol
në zhvillimin ekonomik të vendit pritës janë: nën-kontraktimi, liçensimi, marrëveshjet
franshize, etj.
Dunning (1993) identifikoi katër kategori kryesore të investitorëve të huaj, të cilat janë
përdorur më pas nga shumë studiues të tjerë në analizat e tyre: kërkuesi i rendimentit,
kërkuesi i tregut, kërkuesi i burimeve, dhe kërkuesi i aseteve strategjike.8

1.3. Investitorët kërkojnë vendet që i plotësojnë Liritë Ekonomike
Një ndër aspektet e rëndësishme për IHD-të janë liritë ekonomike, ku në Indeksin e Lirisë
Ekonomike të vitit 2008 të botuar nga “Heritage Foundation”, e përshkruan si: ”pavarësia
materiale e individit mbi pronën dhe punën e saj/tij nga shteti dhe grupe të tjera të
organizuara”. Sipas këtijë përkufizimi një individ i pavarur ekonomikisht mund të ketë
kontroll të plotë mbi punën dhe pronën e vet.9
Prandaj shikuar në tërësi liritë ekonomike janë të përshkruara si: Dhjetë kategoritë e lirisë
ekonomike10 janë: liria për të bërë biznes, liria për të bërë tregëti, liria fiskale, madhësia e
qeverisë, liria monetare, liria për të investuar, liria financiare, liria mbi të drejtat e pronësisë,
mungesa e korrupcionit dhe liria e punës.
1) Liria e biznesit - është aftësia për të filluar, menaxhuar dhe mbyllur një firmë
lehtësisht dhe në mënyrë të shpejtë. Rregullat e shumta kufizuese janë një ndër
barrierat kryesore të lirisë për të bërë biznes. Në mënyrë të natyrshme ky faktorë
është tepër i rëndësishëm për një firmë e cila kërkon të zgjerohet edhe në tregje të
tjera të huaja. Në përgjithësi, firmat janë më të gatshme të investojnë në ato vende
ku është e lehtë për të hyrë dhe dalë nga tregu.
2) Liria e tregtimit - është një matës kompleks i mungesës së barrierave tarifore dhe
jo tarifore që ndikojnë në importin, eksportin e mallrave dhe shërbimeve. Impakti i
këtijë treguesi mbi flukset hyrëse të IHD-ve, varet nga natyra e këtyre të fundit.
Shkalla e hapjes së tregut mendohet të ketë efekt negativ mbi IHD-të, e quajtura
horizontale (IHD- të që kërkojnë treg), efekt pozitiv mbi vertikalet (IHD-të në
kërkim të burimeve ose aseteve).

Dunning, John H. ‘’ Theories and paradigms of International Bussines Activity’’, Masachustes,USA
http://www.heritage.org/ (Heritage Foundation)
10
Dr.Rajmonda DUKA ,Investimet e huaja direkte në shqipëri analizë e efekteve, politikave
dhe lidhja me rritjen ekonomike , Tiranë, 2012.
8
9
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3) Mungesa e Korrupsionit - bazohet në të dhëna sasiore që vlerësojnë
perceptimin e korrupsionit në mjedisin e biznesit, përfshirë këtu korrupsionin në
nivel qeveritar, korrupsionin e gjyqësorit dhe të administratës publike. Korrupsioni
dërgon në ulje të efikasitetit dhe i dekurajon investitorët e huaj. Kështu flukset
hyrëse të IHD-ve, supozohet se rriten me uljen e nivelit të korrupsionit në vend.
4) Liria Fiskale - nënkupton se sa e kufizuar shfaqet një qeveri nga pikëpamja e të
ardhurave. Ajo përfshinë kufizimin e saj në lidhje me nivelet e tatimeve (kryesisht
tatimin mbi të ardhurat personale dhe tatimin mbi fitimin), dhe kontributin e të
ardhurave nga taksat në PBB. Në kushtet kur nivelet e tatimeve janë të ulëta, liria
fiskale konsiderohet në nivele të larta dhe kjo mendohet se ka ndikim pozitiv në
flukset hyrëse të PBB-së. Liria fiskale njihet si liria e të bërit biznes me norma të
ulëta dhe të favorshme, duke përfshirë këtu taksat, tarifat, taksat e importit, etj.

5) Madhësia e Qeverisë - përfshinë të gjitha shpenzimet e qeverisë, duke përfshirë
këtu konsumin dhe transfertat. Në kushte ideale, shteti do të ofronte mallrat publike
në një minimum shpenzimesh. Shpenzimet e larta qeveritare mendohen se janë
dekurajuese për investitorët e huaj. Meqë për këtë tregues vlerat e larta tregojnë
nivele të ulëta të shpenzimeve qeveritare, atëherë një rritje në vlerat e këtij treguesi
mendohet të ndikojë pozitivisht në flukset hyrëse të IHD-ve. Shpenzimet e
përgjithshme qeveritare, që përfshijnë konsumin, transfertat e pagesave janë të
matshme.
6) Liria Monetare - është një matës për stabilitetin e çmimeve dhe kontrollit mbi to.
Inflacioni dhe kontrolli mbi çmimet dëmtojnë aktivitetin e tregut. Ky indeks merr
vlera të larta për vende ku ka stabilitet çmimesh dhe ku Banka Qëndrore paraqitet
më e pavarur.

7) Liria për investime - ka të bëjë me një vlerësim për lëvizjen e lirë të kapitalit, dhe
veçanërisht atij të huaj. Përgjithësisht investitorët hezitojnë të investojnë në një
ekonomi ku ka kufizime për lëvizjen e kapitalit përmes kufijve. Kështu, me rritjen e
lirisë për të investuar pritet të rriten flukset e IHD-ve në një vend.11

11

Selman Selmanaj – Ekonomia e Tranzicionit.
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8) Liria Financiare - nënkupton matjen e asajë se sa të sigurta janë bankat në vend
dhe sa të pavaruara janë ato nga shteti. Këtu flitet për bankat, por në fakt merren në
konsideratë edhe institucione të tjera finanaciare si ato në lidhje me tregun e
sigurimeve dhe të kapitaleve. Në kushtet kur këto institucione janë krejtësisht të
pavaruara fluksi i IHD-ve, mendohet të jetë i lartë.

9) Liria mbi të drejtën e pronësisë - ka të bëjë me një vlerësim të aftësive të
individëve për të marrë në zotërim pronën private, ç’ka sigurohet përmes ligjeve të
qarta dhe zbatimit rigoroz të tyre. Të drejtat mbi pronën përbëjnë themelin e një
ekonomie tregu. Nëse qeveritë nuk mund të garantojnë këto të drejta bazë, atëherë
kompanitë nuk do të kenë më interes të investojnë.
10) Liria për punë - është një matës për atë se sa mund të bashkëveprojnë me njëri–
tjetrin punonjësit dhe bizneset pa qenë të kufizuar nga shteti. Këtu përfshihen katër
variabla, tri (3) nga të cilat të përbëra, si paga minimale, kufizimet në lidhje me orët
dhe orarin e punës, vështirësitë dhe kostoja e pushimit të punonjësve nga puna.

1.4. Vendimet për të investuar
Në përgjithësi, faktorët përcaktues që ndikojnë në zgjedhjen e vendit ku ndërmarrjet
shumëkombëshe vendosin të investojnë, mund të klasifikohen në dy kategori: të lidhur me
vendin e origjinës dhe të lidhur me vendin pritës. Variablat e lidhur me vendin e origjinës
janë faktorë që e bëjnë investimin jashtë më tërheqës se sa ai në vend, për shkak të kushteve
aktuale të vendit. Faktorët e lidhur me vendin pritës e bëjnë investimin në atë vend në veçanti
më tërheqës sesa mundësia e investimit në çdo vend tjetër..
Efektet indirekte janë efektet e jashtme që ndryshe janë quajtur “rrjedhje të produktivitetit”
dhe “rrjedhje të hyrjes në treg”, nga Blomström dhe Kokko (1998). Sipas kësaj ndarjeje
“rrjedhje të produktivitetit” krijohen kur: një firmë vendase përmirësonë produktivitetin e vet
duke kopjuar disa teknologji të përdorura nga dega e ndërmarrjes shumëkombëshe që operon
në tregun vendas; hyrja e një filiali të ri çon në rritje të kokurrencës në ekonominë pritëse dhe
i detyron firmat vendase të përdorin më me efikasitet burimet dhe teknologjinë e tyre
ekzistuese; vetë firmat vendase, të detyruara nga rritja e konkurrencës, fillojnë të kërkojnë
për teknologji të reja më efikase.12

12

Blomström, Magnus & Kokko, Ari & Globerman, Steven, 1998. "Regional Economic Integration and Foreign
Direct Investment: The North American Experience," Working Paper Series in Economics and Finance 269,
Stockholm School.
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KAPITULLI I DYTË
ANALIZË PËR INVESTIMET E HUAJA DIREKTE NË KOSOVË
2.1. Regjistrimi i biznesit në Kosovë
Proceduarat e regjistrimit të biznesit në Kosovë janë relativisht të thjeshta dhe të shpejta. Për
investimet e jashtme ekziston Ligji për Investimet e Huaja Ligji Nr. 02/L-3313, i cili mbronë
investitorët e huaj dhe i trajton të barabartë me investitorët e brendshëm.
Për të operuar si biznes legjitim, ndërmarrjet e huaja dhe vendore duhet të regjistrohen në
Agjencionin e Regjistrimit të Bizneseve14, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë si një nga
këto kategori biznesesh:
• Biznese individuale;
• Ortakëri të përgjithshme;
• Ortakëri e kufizuar;
• Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar;
• Shoqëri aksionare;
• Kompani e huaj;
• Ndërmarrje shoqërore;
• Ndërmarrje publike;
• Kooperativa bujqësore;
• Ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e AKM-së.
Në përputhje me nenet e Ligjit për investime të huaja, kompanitë e huaja janë të lejuara të
angazhohen në çfarëdo aktiviteti biznesor, që janë të hapura për bizneset vendore, dhe nuk
ekziston ndonjë kufizim sa i përket kapitalit që mund të kenë këto kompani. Investitorët e
jashtëm mund të themelojnë degë të veta në të njëjtën formë si bizneset vendore.
Në shumë aspekte, Kosova është një nga ambientet më tërheqëse të bizneseve në rajon.
Potenciali më i madh janë minierat, energjia, bujqësia dhe sektorët për përpunimin e ushqimit
që prezantojnë mundësi për tërheqje të investimeve private.

13
14

http://www.pak-ks.org/repository/docs/LIGJI_PER_INVESTIMET_E_HUAJA.pdf
Agjencionin e Regjistrimit të Bizneseve
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Investimet e huaja direkte luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e një vendi veçanërisht
për vende në zhvillim si Kosova. Shoqëritë dhe ndërrmarjet e reja vendase japin një kontribut
direkt në rritjen e konkurrencës dhe kanë njohuri të mira mbi kushtet e vendit. Pavarësisht
këtijë fakti efektet e investimeve të huaja direkte janë shumëpalëshe. Ato mund të bëjnë të
mundur presion më të fortë konkurrencës, ndërkohë që ekzistojnë edhe ndikime të tjera më të
rëndësishme siç janë:
•

Sjellja e teknologjive më të avancuara;

•

Krijojnë mundësi për kualifikimin e personelit me standarte më të përparuara;

•

Hapja ndaj tregjeve global;

•

Mundësi përfitimi për burime të reja;

•

Sigurimi i burimeve të kapitalit me të cilat do të financohen investimet kryesore që
kërkohen nga vendi pritës;

•

Rritë efiçiencën dhe produktivitetin;

•

Është burim për këmbime të monedhave të huaja të konvertueshme;

•

Cilësi e lartë e shërbimeve dhe produkteve.

2.2. Faktorët që ndikojnë në tërheqjen e investimeve të huaja në Kosovë
Rritja e investimeve të jashtme në tregjet në zhvillim paraqet tërësinë e sfidave për politikat e
vendit pritës, më e madhja e të cilave është një rritje e proteksionizmit të IHD-ve, veqanërisht
në rastin kur tregjet në zhvillim bëjnë blerje në vendet e zhvilluara.15 Për të tërhequr
investime të huaja një vend duhet të krijojë kushte të favorshme për investitorët e huaj.
Marrë në tërësi, Faktorët të cilët ndikojnë në tërheqjen e investitorëve të huaj janë:
•
•
•
•
•
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Politika Tatimore;
Politika e normave të interesit ( kamatave nga huadhënësit );
Thjeshtimi i procedurave të regjistrimit përmes projektit One Stop Shop;
Ngritja e Parqeve të Biznesit;
Ngritja e shkollave profesionale.

Karl P. Sauvant, Wolfgang A. Maschek, Geraldine A. Mc Allister ‘’ Foreign Direct Investments from

Emerging Markets: The Challenges Ahead, Palgrave Macmillan, Sep 15, 2010
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Përpjekjet më të mëdha për të arritë marrëveshje me sa më shumë institucione financiare
ndërkombëtare, të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në rritjen e investimeve të huaja në Kosovë.
Duke përmbushur këto kushte të cekura më lartë Kosova do të mund të krijojë një ambient
më atraktiv për të investuar.

2.3. Sistemi Doganorë i Kosovës
Dogana e Kosovës aplikon proceduara të avancuara në zhdoganimin e mallrave, përmes
sistemit elektronik – TIMS (Trade Information Management System), ku 90% e deklarimeve
bëhet përmes DTI (Direct Trade Input). Koha mesatare e vlerësuar për zhdoganim në kalimet
kufitare është tri(3) orë.
Tarifat doganore në Kosovë sa i përket importit janë:
• 0% për mallrat që importohen nga vendet e CEFTA;
• 10% për mallrat që importohen nga të gjitha shtetet tjera;
• Taksa e akcizës variabile për produktet si: duhani, nafta, alkooli, etj;
• Lëndëve të ndërmjetme për procesim të mëtutjeshëm nga 10% në 0%.

Të liruara nga tarifat doganore janë:
• Plehrat artificiale;
• Prodhimet farmaceutike;
• Instrumentet dhe aparatura kirurgjike;
• Mallrat për qëllime humanitare;
• Mallrat që përdoren nga diplomatët e huaj dhe misionet konsullore;
• KFOR-i;
• UNHCR;
• Kryqi i Kuq Ndërkombëtarë;
• OJQ e regjistruara te UNMIK-u që kanë qëllim mbështetjen e programeve dhe
projekteve humanitare dhe rindërtuese në Kosovë.16

2.4. Sistemi Tatimorë i Kosovës
Politika tatimore në Kosovë është e orientuar drejt rregulloreve të thjeshta, të cilat sigurojnë
bazë të gjerë tatimore me normat më të ulëta tatimore në rajon dhe më gjerë. Tatimet dallojnë
në bazë të formës së biznesit dhe qarkullimit vjetorë.
16

http://dogana.rks-gov.net/
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Administrata tatimore aplikon tri regjime më kryesore të tatimeve:
• Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSH);
• Tatimi në të Ardhurat e Korporatave (TAK);
• Tatimi në të Ardhurat Personale (TAP).17
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (TVSh) - Tatimi kryesorë në Kosovë është Tatimi mbi vlerën e
shtuar TVSH-ja, e cila paguhet për mallra dhe shërbime. Norma e këtijë tatimi është fikse
prej 16% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre dhe 0% për mallrat të cilat i
dedikohen eksportit. Bizneset që kanë qarkullim vjetor prej 50000 € duhet të regjistrohen për
TVSH.
Tatimi në të ardhurat e korporatave - Ky tatim paguhet çdo tre muaj varësisht nga
qarkullimi vjetorë. Norma e tatimit në korporata me qarkullim vjetorë mbi 50,000€ është
10%.
Tatimi mbi të ardhurat personale - Ky lloj tatimi aplikohet në të ardhura nga paga, biznesi,
qiraja, interesi, pasuria e patundshme etj. Normat tatimore të tatimit në të ardhura personale
nga paga janë progresive duke u bazuar në lartësinë e pagës së fituar dhe njëherit norma më
të ulëta në rajon dhe në shtetet e UE.

Normat tatimore janë:
0% deri në 960 euro/vit;
4% mbi 960 dhe 3000 euro/vit;
8% mes të 3001 dhe 5400 euro/vit;
10% mbi 5400 euro vit.

Kontributet pensionale - Përgjegjës për administrimin dhe menaxhimin e llogarive
individuale për kursimin e pensionit është Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës. Ky
tatim obligon të punësuarin, por edhe punëdhënësin të kontribuojnë në financimin e
pensioneve të punësuarit me normë prej 5% të pagës nga ana e të punësuarin dhe 5% nga ana
e punëdhënësit.

17

http://www.atk-ks.org/
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Vendi
Kosovë
Mali i Zi
Maqedonia
Serbia
Kroacia
Bullgaria
Greqia
Rumania

Tabela 1: Krahasimi i tatimeve në RKS dhe vendeve te rajonit
Tatimi në fitim dhe korporata
Tatimi në të ardhura
10%
4- 8 -10%
9%
12%
10%
10%
10%
10-20%
20%
15-45%
10%
10%
25%
0-40%
16%
16%

TVSH
16%
17%
18%
18%
23%
20%
19%
19%

Burimi: www.atk-ks.org18

Tabela më sipër tregon dallimet ndërshtetërore në tatime dhe në TVSH, në mes të vëndeve të
rajonit përfshirë dhe Greqinë. Nga kjo tabelë siq shihet, investitorët potencial mund të jenë të
terhequr nga taksat dhe tatimet që aplikohen në Kosovë dhe shikuar në terësi këtu duket të
jenë më të favorshmet në rajon.
Nga analiza e tabelës shifet se tatimin në fitim dhe korporata, Kosova së bashku me
Maqedoninë, Serbinë, Bullgarin kanë normën e njejtë prej 10 % ndërsa vetëm Mali i Zi e ka
9 %. Ndërsa në tatimin në të ardhura, Kosova këtë tatim e ka të normës levizëse por që nuk
shkon më shumë se 10 %. Ndërsa shikuar në TVSH, Kosova e ka normën më të ulët në rajon
prej vetëm 16 %, Të gjitha këto janë indikacione favorizuese për investitorët potencial.

2.5. Problemet e investitorëve të huaj në Kosovë
Gjatë procesit të investimeve të huaja direkte krijohen shpenzime mjaftë të mëdha qoftë të
komunikimit qoftë të udhëtimit për shkakë të largësisë. Probleme mund të paraqesin edhe
dallimet që ekzistojnë midis vendit pritës të investimeve dhe vendit të investitorit sepse
investimet e huaja direkte duhet tu përmbahen rregullave, mjedisit, qeverisjes, rregullave të
shoqërisë së atijë vendi në të cilin investon mjetet e tij.
Problemet tjera që mund të shfaqen gjatë IHD-së, janë: paqëndrueshmëria ekonomike dhe
politike të vendit, korrupsionit, stabilitetit politik, energjia elektrike ku pritet të investohet,
çfarë është madhësia e tregut te vendit ku bëhet investimi, qfarë janë kushtet të vendit pritës
të investimeve, qfarë janë lidhjet e vendit pritës të investimeve me vendet fqinje, nëse nuk
kanë lidhje të mira investitori nuk mund të bashkëpunojë me këto vende e që dihet se njëri
nga qëllimet e investitorit është të krijojë tregje të reja me qëllim të rritjes dhe zgjerimit të
shtrirjes që rezulton me rritjen e shkallës së profitit. Gjatë investimeve të huaja direkte mund
18
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të lindin probleme në aspektin e funksionimit dhe shpërndarjes së profitit nga investimet e
huaja.19
Duke parë se pjesa dërmuese e bizneseve në Kosovë janë mikro ndërmarrje (me numër të
punëtorëve 1-9), që përbënë 98.40% të bizneseve dhe vetëm 0.05% ndërmarrje të mëdha (me
numër të punëtorëve mbi 250) dhe gjithashtu shumica e ndërmarrjeve janë në pronësi
individuale (89.40%) dhe një pjesëmarrje shumë e ulët e ndërmarrjeve të shoqërive aksionare
dhe me përgjegjësi të kufizuar dhe kompanive të huaja, është më se e nevojshme hyrja e
kapitalit të madh nga ana e ndërmarrjeve të mëdha dhe të fuqishme të cilat do të kishin efekte
të mëdha pozitive në zhvillimin ekonomik të Kosovës.

2.6. Pengesat në terheqjën e IHD-ve
Pothuajse të gjitha vrojtimet e biznesit dhe punët kërkimore që lidhen me pengesat në
zhvillimin e biznesit, kanë arritur në përfundimin se faktorët kryesorë që ndikojnë në
mosthithjen e IHD-ve, janë kuadri ligjor dhe rregullativ, si dhe infrastruktura. (Xhepa dhe
Agolli, 2004.)
• Infrastruktura e dobët;
• Korrupsioni dhe mungesa e transparencës;
• Ekonomia informale.
Kosova që nga shekulli XX kishte pengesa të natyrave të ndryshme, nga luftrat dhe sidomos
nga regjimi serb ku si pasojë e të cilit fillojë epoka negative e mos zhvillimit të Kosovës ku
nga viti 1990 Kosova është ballafaquar me ngecje dhe degradim ne aspektin e zhvillimit
ekonomik. Ky trend u thellua nga lufta e fundit ku për pasojë Kosova mbeti ndër vendet më
të pazhvilluara në Evropë nga aspekti ekonomik. Pra ende para vetes ka një sërë pengesash
që ajo duhet të kalojë për të krijuar një klimë sa më tërheqëse për investitorët e huaj. Po
përmendim disa prej tyre:

2.6.1. Paqëndrueshmëria politike
Risku politik shfaqet kryesisht në formën e shpronësimit të pasurive të jorezidentëve, në
kontrrollin e kurseve të këmbimit, të normës së inflacionit, në ndryshimet në taksa etj.
Komponentë të këtij risku mund të jenë:
•
•
•
19

Tranzirat në vend;
Barrierat jotatimore;
Kufizimet ne riatëdhesimin e të ardhurave etj.
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2.6.2. Mangësitë në kuadrin ligjor dhe në zbatimin e tij
Legjislacioni mbetet akoma një mangësi jo për formulimin sesa për zbatimin e tij. Në Kosovë
është më e vështirë dhe më e kushtueshme të fillosh një biznes, ndërkohë që në raste
falimentimi, zvarritjet proceduriale të cilat janë të paqarta dhe jo të shprehura në mënyrë
direkte, janë më të gjata. Gjithashtu imponimi dhe mbarimi i kontratave nga ana e
investitorëve të huaj.

2.6.3. Infrastruktura e dobët financiare
Aktualisht veprimtaria kryesore financiare janë bankat e nivelit të dytë, ku vihet re se marrja
e kredive nuk favorizon huamarrësin por huadhënësin. Në këtë mënyrë është më se e
kuptueshme që një investitorë qoftë i huaj apo dhe i brendshëm, të mos dëshirojnë të hyjnë
në marëdhënie me bankat që kanë norma tepër të larta interesi për kredidhëniet. Këto norma
të larta interesi flasin për një vend ekonomikisht të pastabilizuar dhe me risk të lartë.

2.6.4. Problemet e administrimit
Investitorët orvaten nëpër dyert e ministrive dhe të institucioneve të tjera publike për të
paraqitur planet e tyre të investimit dhe zvarriten në marrjen e përgjigjeve.

2.6.5. Shpronësimi dhe kompensimi
Shpronësimi është një pengesë reale për zhvillimin e një vendi. Ka shumë raste kur
investitorët e huaj ndeshën në konflikte me ish-pronarët.

2.6.6. Korrupsioni
Ky është një fenomen në një shkallë shumë të përhapur në Kosovë. Ekziston një lidhje midis
nivelit të korrupsionit dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara nga institucionet përgjegjëse për
këto shërbime. Prania e korrupsionit ekziston që në zbatimin e ligjeve sidomos në rastet kur
kemi pranimin e një gjykimi subjektiv e deri tek shërbimet më të thjeshta. Ai ngadalëson
rritjen ekonomike duke ndikuar negativisht mbi IHD-të. Nivelet e larta të korrupsionit të
vëna re gjatë viteve të fundit priren ta zhvendosin përbërjen e IHD-ve, nga firma tërësisht me
kapital të huaj në ndërrmarje me kapital të përbashkët.
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2.6.7. Imazhi i keq

Shkalla e lartë e korrupcionit, joefikasiteti politik dhe ekonomik, si dhe aferat e ndryshme
korruptive ku janë të përfshira edhe disa udhëheqës dhe institucione, këta faktorë ndikojnë në
krijmin e një imazhi jo të mirë për Kosovën gjë që është pengesë për investitorët potencial.

2.7. Çështjet në Lidhje me Investimet e Huaja Direkte
Moosa (2002), ai shpjegon se: “Ekzistojnë probleme për matjen e IHD-së, sidomos në rastet
kur investimi është në formën e pajisjeve ose të teknologjisë së kapitalizuar. Gjithashtu, ka
mospërputhje të informacionit mbi IHD-të, nga vendet e burimit me ato pritëse. Shumë
vende nuk publikojnë informacion të hollësishëm mbi aktivitetin e kompanive të tyre jashtë
vendit, për arsye të ruajtjes së fshehtësisë”.20

2.7.1. Privatizimi
Privatizimi është një element kryesorë në zhvillimin e ekonomisë si dhe shkaku kryesorë që
ka sjellë pjesën më të madhe të investitorëve të huaj.
Rritja domethënëse e investimeve të huaja direkte bazohet pikërisht në privatizimin e
kompanive të mëdha që më parë ishin në pronësi të shtetit dhe përmirësimin e mjedisit të
biznesit. Sfida ka të bëjë me mbajtjen e një niveli të lartë të IHD-ve, me anë të politikave të
drejta dhe krijmit të një mjedisi të përshtatshëm. Deri me tani Kosova ka tërhequr nga IHDtë, një shumë rreth 174 milion euro.

2.7.2. Frika për largimin e investitorëve të huaj
Deficiti tek investimet e huaja direkte është shkaktuar nga mungesa e interesimit të të huajve
për ekonominë tonë, si dhe nga largimi i fitimeve që kompanitë e huaja kanë realizuar në
vitet paraardhëse.
IHD-të, konsiderohen si faktori më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të një vendi, sepse së
bashku me kapitalin, investitorët sjellin njohuritë, si dhe teknologjinë e re, gjë që bën të

Imad A. Moosa, ‘’ Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice’’, Palgrave Macmillan, Sep 6,
2002
20
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mundur zhvillimin e një vendi shumë më shpejt sesa do të zhvillohej në metodën tradicionale
të akumulimit gradual të kapitalit dhe diturisë.
Shumica dërrmuese e investimeve erdhi nga shitja e kompanive publike, si dhe nga kreditë
që disa banka i morën në tregjet ndërkombëtare për t’ia transferuar biznesit dhe familjeve
Kosovare. Por megjithëse investimet e huaja janë të rëndësishme për thithjen e kapitalit dhe
teknologjisë së re, ato në fund të fundit klasifikohen si borxhe të një vendi kundrejt botës,
borxhe që herët a vonë do të shlyhen. Ajo çfarë ndodhi gjatë viteve 2008 dhe 2009, ishte
pikërisht kjo.

2.7.3. Burimet njerëzore faktorët kryesorë në investimet e huaja direkte
Burimet njerëzore janë një faktorë i rëndësishëm që ndikon në IHD-të, por në të njejtën kohë
është edhe një faktorë që ndikohet prej tyre. Për të analizuar faktorin konkurrues: Burimet
njerëzore në Kosovë, duhet të marrim parasysh pozitën konkurruese të vendit me vendet e
tjera të rajonit si dhe me rajonet e tjera.
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KAPITULLI I TRETË
EFEKTET DHE NDIKIMI I IHD-ve NË EKONOMINË E KOSOVËS
3.1. Efektet e IHD-ve në ekonomi
Shikuar në tërësi IHD-të, në vendin ku zhvillojnë aktivitetin e tyre investiv dhe përmes tijë
gjenerojnë qarkullim te kapitalit, u japin vendit pritës shumë efekte pozitive duke filluar nga
kapitali në qarkullim, ofrimi i vendëve të reja të punës, krijimi i një reputacioni të sigurtë dhe
të sukses'shëm për të investuar dhe arsye tjera.
“Kur analizohen efektet e IHD-ve, në ekonomitë pritëse, ndodh shpesh të bëhet dallimi mes
dy grupeve të gjera efektesh, konkretisht efektet direkte dhe efekte indirekte” (Blomstrom,
1989). Efektet direkte, sipas Blomström mund të ndikojnë: në fuqinë punëtore vendase, duke
shtuar më shumë mundësi punësimi dhe pagesa më të larta; mbi konsumatorët në formën e
çmimeve më të ulëta; dhe mbi qeveritë nëpërmjet të ardhurave më të larta nga taksat. Brenda
një vendi pritës, firmat me pronësi të huaj zakonisht paguajnë rroga më të larta se ato
vendase. Nuk ndodh gjithmonë që ato të shkaktojnë rritjen e rrogave edhe në firmat vendase,
por prania e tyre përgjithësisht e rritë nivelin e pagave në vendin pritës.21
Kosova si një vend në tranzicion dhe me një ekonomi të dobët ka përfituar nga IHD-të,
duke filluar nga periudha e privatizimit e deri më sot. Bizneset vazhdimisht janë absorbuesi
kryesorë i këtyre kredive, mirëpo edhe ndaj ekonomive familjare kreditimi vazhdimisht po
shënon rritje. Njëkohësisht sektori financiar mbetet ndërë sektorët ekonomik me më së
shumti investime të huaja. Kjo reflektohet nëpërmjet IHD-ve, sipas aktivitetit ekonomik të
cilat vazhdimisht kanë pasur një pjesëmarrje prej mbi 20 % përqind në gjithsej IHD-të.
IHD-të, në Kosovë gjatë pesë viteve të fundit kanë mbajtur një nivel të ngjashëm prej
mesatarisht rreth 9% përqind të PBB-së, ndërsa në vitet 2007 dhe 2008 është regjistruar
niveli më i lartë, që në masë të konsiderueshme i adresohet licencimit të kompanisë së dytë të
telefonisë mobile dhe investimeve të ndërmarra nga kjo kompani. Si rezultat i krizës, gjatë
vitit 2009 IHD-të, shënuan rënien më të theksuar, ndërsa në vitet 2010-2011 vlera e këtyre
investimeve filloi të rritet përsëri me gjithë se me një ritëm të ngadalshëm. IHD-të, në
Kosovë vazhdojnë të jenë mjaft të ndjeshme ndaj zhvillimeve në ekonomitë e vendeve të
Eurozonës, të cilat njëkohësisht paraqesin burimin kryesor të IHD-ve, në Kosovë.

Blomstrom, Magnus. “Foreign Investment and Technology Transfer: A Simple Model (Working Papers, No
2958), (Jun 1989)
21
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3.2. Investimet e Huaja Direkte, në Kosovë shprehur në numra dhe
krahasuar me vendet e rajonit për vitet 2008 – 2011
Ndërsa në Kosovë nëse merrët parasyshë vlera e investimeve të realizuara nëpër vite kemi
këto shifra: gjatë vitit 2011 vlerësohet të jenë investuar 394.6 milionë €, krahasuar me vitet
paraprake vlera e tyre ishte 365.8 (2010), 387.4 (2009), 366 (2008).

Vendet
Shqipëria

Tabela 2: IHD-të në Kosovë dhe në vendet e rajonit nga viti 2008 - 2011
2008
2009
2010

2011

665

717

793

742

1 337

353

340

612

Maqedonia

400

145

159

304

Mali i Zi

656

1 099

574

401

Serbia

2 018

1 410

1 003

1 949

Kroacia

4 219

2 415

298

1 075

Kosova

366

287.4

365.8

394.6

Bosnja

Burimi: UNCTAD (2011) (të dhëna në milion dollarë)22

Tabela tregon një rritje të ndjeshme të IHD-ve, në Kosovë, mirëpo mund të shihen edhe
krahasimet e IHD-ve, për vendet e rajonit ku mund të konkludohet që Kosova mbetet shumë
prapa këtyre vendeve në kuadër të investimeve të IHD-së.

3.3. Investimet e Huaja Direkte, në Kosovë shprehur në përqindje nga viti
2007 – 2011
IHD-të, në Kosovë gjatë viteve të fundit kanë pasur pjesëmarrje prej mesatarisht (9%)përqind
të PBB-së. Vitet 2007 dhe 2008 të regjistruar në nivel relativisht të lartë të IHD-ve, që
kryesisht është rezultat i licencimit të kompanisë së dytë të telefonisë mobile në Kosovë si
dhe investimet e ndërmarra nga kjo kompani. Niveli më i ulët i IHD-ve, ishte gjatë vitit 2009,
që reflekton ndikimin e krizës globale në ekonominë e Kosovës nëpërmjet këtijë kanali. Kjo
pasi që IHD-të, në Kosovë vazhdojnë të jenë mjaft të ndjeshme ndaj zhvillimeve në
ekonomitë e vendeve të Eurozonës, të cilat njëkohësisht paraqesin burimin kryesor të tyre.
22

Banka Boterore si dhe FMN (te dhena të përpunuara)
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IHD-të, filluan të shënojnë rikuperim gjatë vitit 2010, ndërsa rritje e theksuar e IHD-ve, u
regjistrua edhe në vitin 2011.23

Tabela 3 – Investimet e Huaja Direkte si përqindje e PBB-së

3.4. Prejardhja e Investuesve te IHD-ve në Kosovë, shikuar në aspektin
gjeografik, e shprehur në numra nga grafikoni
Shikuar në terësi, investuesit e IHD-ve, kanë prejardhje të ndryshme gjeografike ku dominon
Europa me numër të investuesve të IHD-ve, në Kosovë, mirëpo Investues ka edhe nga vendet
tjera përfshirë SHBA-në, Rusinë e tjera.

23
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Grafiku 2: Origjina e investuesve të IHD-ve në Kosovë për vitin 2000-2011

Burimi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 24
Siç e tregon tabela më lartë: Kapitali i huaj ka një shpërndarje gjeografike të gjerë, nga më së
80 vende të botës, ku dominon kapitali i ardhur nga Gjermania ku vlera arrin (mbi 330 mil
Euro), Anglia ku vlera arrin (mbi 280 mil Euro), Sllovenia ku vlera arrin (mbi 200 mil Euro),
Austria ku vlera arrin (mbi 190 mil Euro), Çekia ku vlera arrin (mbi 130 mil Euro), Holanda
ku vlera arrin (mbi 110 mil Euro), Turqia ku vlera arrin (mbi 90 mil Euro), Shqipëria ku
vlera arrin (mbi 80 mil Euro) për nga numri i bizneseve të regjistruara.

3.5. Shpërndarja e kompanive të IHD-ve nëpër sektorët e ndryshëm në
Kosovë e shprehur në numra dhe përqindje
Një e dhënë e rëndësishme se gjatë vitit 2000 - 2011 numri i përgjithshëm i kompanive të
huaja që operojnë në Kosovë arrinë në rreth 4210, investimet në sistemin bankarë paraqesin
vlerën më të madhe financiare me kapital të huaj.
Tabela 3: Shpërndarja e kompanive të huaja investuese sipas sektorëve të ekonomisë
Nr

Sektori

Nr. Kompanive

% në total

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tregti
Prodhim
Konstruksion
Turizëm dhe Hoteleri
Transport
Sektori bankar
Telekomunikim

1674
624
502
310
158
125
98

40%
15%
12%
7%
4%
3%
2%
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8.
9.
10.

Shërbime shëndetësore
49
Edukim
33
Shërbime të ndryshme
637
TOTALI
4210
Burimi: Ministria e Punëve të Jashtme25

1%
0.8%
15.2%

Nga tabela mësipër mund të shihet se IHD-të, gjatë vitit 2011 kanë qenë të shpërndara
investimet e tyre në ketë proporcion, ku së pari është bërë identifikimi i sektorëve pastaj
është shënuar numri i terësishëm i kompanive dhe atë për secilin sektorë veç e veç si dhe
përqindja e tyre. Shikuar në terësi dominon tregtia e përcjellë, nga shërbimet e ndryshme,
prodhimi, konstrukcioni, turizmi dhe hoteleria e kështu më radhë.

3.6. Efektet i IHD-ve është krijimi i kapitalit
Në kohën që kompanitë e huaja mobilizojnë burimet brenda sistemit të tyre, filialet në vendet
e huaja mund të rrisin fondet përmes obligacioneve, huave etj. Duke pasur parasysh se këto
fonde rrisin nivelin e kapitalit në tregjet ndërkombëtare. Ndërkaq meqënëse këto ndërmarrje
shumkombëshe kanë akses në një varietet më të gjerë opsionesh financimi, kostoja e
korrigjuar me riskun e kapitalit do të jetë më e ulët për to sesa për firmat e vetë vendeve në
zhvillim. Këtë efekt është duke e përcjellë edhe Kosova nga investimet e IHD-ve, mirëpo
kapitali nga i cili nxirret profiti po del jashtë Kosovës.

3.7. Krahasim i Avantazheve dhe Disavantazheve që ofron Kosova dhe se si
përceptohet nga Investuesit e IHD-ve në Kosovë
Më poshtë janë të paraqitur këndvështrime të ndryshme që nga avantazhet dhe disavantazhet
që ofron Kosova, në njërën anë kemi aspektin pozitiv që e përkrahë qeveria, ndërsa në anën
tjetër është mëdyshja dhe shprehja e rezervës që e kanë investestitorët e huaj të cilat i kam
shprehur në tabelën në vazhdim.
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Tabela 4: Krahasime, avantazheve/disavantazheve që ofron Kosova
Avantazhët që ofron Kosova

Disavantazhët që posedon Kosova

Forcë punëtore të re dhe dinamike
Resurse natyrore
Shkallë e lartë e papunësisë
Pozitë gjeografike
Zhvillim i tregut
Potencial për rritje
Shpenzimet e punës
Kushte klimatike
Shkallë e larte e optimizmit
Stabilitet politik
Çmime konkuruese
Shkallë e ulët e taksave
Edukim i mirë
Infrastruktura
Mungesë e konkurencës
Integrimi me vëndet fqinjë
Afër Antarësimit në EU

Mungesë e ligjit
Mungesë në efiqencën administrative
Furnizim me energji
Zhvillim shumë i vogël
Krim dhe korrupcion
Mentalitetit (punëtor jo efiqentë)
Pozitë gjeografike e vendit
Infrastrukturë e dobët
Nuk ka kompani industriale
Mungesë e informatave për Kosovën
Mungesë e transparencës
Sistem fiskal i dobët
Popullatë shumë e varfër
Ndjeshmeria e investitorëve në risk në Kosovë
Mungesë e edukimit specifik

Burimi: Opinionet e ndërsjella nga institucionet e Kosovës dhe Investuesve potencial26

3.8. Ndikimi i korrupsionit në privatizim dhe në IHD
Prania e korrupsionit ekziston që në zbatimin e ligjeve sidomos në rastet kur kemi pranimin e
një gjykimi subjektiv e deri tek shërbimet më të thjeshta. Ai ngadalëson rritjen ekonomike
duke ndikuar negativisht mbi IHD-të. Efekte në Kosovë ka pasur edhe në privatizim mirëpo
edhe në forma të tjera të investimit, mirëpo këto kanë qenë të paraprira nga marrëveshjet e
fshehta korruptive në të cilat janë aranzhuar marrëveshje të caktuara nga ana e personave të
cilët direkt kanë qenë të involvuar në nënshkrimin e kontratave të cilat kanë qenë vendimtare
për fitimin e të drejtës për të blerë apo për të investuar. Dhe se nga këto marrëveshje
korruptive shuma iniciale e cila duhej të vendosej në qarkullim për personat të cilët do të
korruptohen në proces ishte nga 10 - 25 %, të shumës së përgjithshme të projektit, investues
apo të fitimit të drejtës në privatizim apo fitimin e të drejtës për fillimin e ndonjë projekti.
Dhe kjo gjendje e krijuar ka ndikuar që shumë investitorë dhe firma të interesuara që të
investojnë në Kosovë të heqin dorë dhe të kërkojnë vende më të përshtatshme për të
investuar.
26

http://www.mti-ks.org/, http://www.mfa-ks.net/, http://www.bqk-kos.org, http://www.invest-ks.org/,
http://siteresources.worldbank.org/INTKOSOVO, http://mzhe.rks-gov.net, http://www.mei-ks.net,
http://www.ekonomia-ks.com/?page=1,3,6264
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3.9. Të dhëna të grumbulluara për investitorët e huaj më të mëdhenjë në
Kosovë
Nga të dhënat e deritanishme kemi këto të dhëna për investimet e huaja direkte në Kosovë,
ku shihet që prinë sektori i shërbimeve të telekomit, është fjala për Ipko-Mobitel Sllovenia
me 120 milion euro, pastaj vjen sektori bankar ku prinë Raffaisen bank nga Austria me 55
milion euro. Sektorë i veqantë ku është investuar janë edhe metalet në kompaninë Feronikeli,
investuesit Britanik kanë investuar 40 milion euro. Dhe lista vazhdon më tutje ku janë të
paraqitur edhe në tabelen në vazhdim.
Nr
.
1

KOMPANIA

SEKTORI

SHTETI

KAPITALI I
INVESTUAR

Mobitel-ipko

Telekom

Sloveni/Kosovë

€ 120,000,000.00

2

Raiffesisen

Banka

Austri

€ 55,000,000.00

3

Ferronikel Neë Co.

Metale

Britani e Madhe

€ 40,000,000.00

4

Sharr Cem (Komercializim)

Ndërtimtari

Zvicërr

€ 34,000,000.00

5

Procredit

Banka

Gjermani

€ 32,000,000.00

6

M&Sillos

Indusria ushqimore

Zvicerr/Maqedoni

€ 20,000,000.00

7

Tehnopolis

Parqe Teknologjike

Slovenia

€ 20,000,000.00

8

Birraria Peja

Prodhim Birre

Sloveni/Kosovë

€ 15,206,000.00

9

Xella

Ndertimtari

Gjermani

€ 15,000,000.00

10

Semenarna

Bujqësi

Slloveni

€ 8,500,000.00

11

NLB Prishtina

Banka

Slloveni

€ 8,000,000.00

12

Renova

Ndërtimtari

Austri/Maqedoni

€ 6,500,000.00

13

Trofta New Co.

Fermë Peshqish/Hotel

Belgjikë

€ 6,200,000.00

14

Sigal

Sigurime

Shqipëri

€ 6,000,000.00

15

Stone Castle

Prodhim Vere

SHBA

€ 5,200,000.00

16

Llamkos New Co.

Metale

Indi

€ 4,100,000.00

17

Tobacco Kosovo New LLC

Fabrika e Duahnit

Britani e Madhe

€ 2,000,000.00

€397,706,000.00

Totali

Burimi: Të dhëna të marrura në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në Kosovë (APIK) 27
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http://www.invest-ks.org
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KAPITULLI I KATËRT
PERSPEKTIVAT NË TË ARDHMEN E IHD-ve
4.1. Masat që ofron shteti i Kosovës për nxitjen e investimeve të huaja
Si pasojë e dëmtimit të rëndë të klimës së biznesit për shkak të pengesave të konsiderueshme
administrative, korrupsionit të përhapur në shtet, dobësive kronike rregullatore të qeverisë si
dhe riskut të përceptuar politik të vendit, tërheqja e IHD-ve, është e një rëndësie vendimtare
për sigurimin e ritmeve të larta për zhvillimin dhe integrimin e vendit.
Politikat e Qeverisë në tërheqjen e investimeve direkte:
•
•
•
•

Qeveria synon përmes politikave të zvogëlohen shpenzimet e kompanive investuese;
Zvogëlohen normat tatimore të kompanive investuese;
Stimulimin dhe masa tjera lehtësuese për kompanitë investuese;
Lehtësim në themelimin, mbajtja dhe zgjerimi i kompanive investuese.

4.1.1. Krijimi i parqeve të biznesit
Parqet e bizneseve janë hapësira të caktuara, madhësia e të cilave varet nga sipërfaqja e ndarë
nga komuna e cila në shpërndarjen e kësajë sipërfaqje bazohet në veprimtarinë që ushtrohet
në këtë park biznesi. Pra në Park Biznesi kemi ndërtimin e një infrastrukture fizike, e cila
duhet të jetë e kompletuar dhe e gatshme për të ushtruar veprimtarinë e tyre bizneset si
vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare.
Qëllimet
• Krijimi i një ambienti fizik për bizneset vendore dhe ndërkombëtare;
• Tërheqja e investime të reja (vendore dhe të huaja);
• Grumbullimi i bizneseve në vende të përshtatshme për të bërë biznes;
• Zgjerimin e industrisë ekzistuese.
• Zhvillimi i lokaliteteve të caktuara28
Parqet e Bizneseve krijohen për të krijuar hapësira më të mëdha për bizneset në Kosovë dhe
tu ofrohen kushte më të mira ndërmarrjeve për afarizëm dhe shërbime cilësore dhe duke
krijuar këto kushte pritet të rriten investimet që ndikon në rritjen e numrit të të punësuarëve
dhe zhvillimin e rajonit në të cilin është vendosur Parku i Biznesit.

28

http:// www.mti-ks.org/
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Shërbimet që ofrohen
• Parcela të gatshme për akomodim;
• Qira e shkallëzuar;
• Qasje e lehtë dhe hapësirë për parkim;
• Siguri e plotë;
• Qasje në rrymë, ujë, gas, telefoni, internet, nxemje.
Parqet e Bizneseve u mundësojnë prodhuesve vendorë ngritjen dhe zgjerimin e kapaciteteve
prodhuese dhe fuqizimin e tyre për tu ballafaquar me konkurrencën e jashtme. 29

4.2. Perfitimet që iu ofron Kosova Investitorëve të Huaj
Shteti i Kosovës përmes politikave të saja provon që të përmirësojë jo vetëm mënyrën më të
lehtë e të bërurit biznes për Investuesit potencial në Kosovë poashtu edhe krijimin e
lehtësirave tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen e investitorëve, nxitjet e investitorëve,
lehtësirë në fillimin e biznesit dhe gjatë kryerjës së veprimtarisë në lehtësimin e qarkullimit
të biznesit.

4.2.1. Mbrojtja e Investitorëve
Kosova e ka përmirësuar dukshëm mbrojtjen e aksionarëve, duke përmirësuar ndër të tjera,
kërkesat për publikimin e transaksioneve, në rast të konfliktit të interesit në mes të zyrtarëve
të korporatave, duke i’u mundësuar aksionarëve të mbulojnë dëmet që vijnë si pasojë e
transaksionit, si dhe duke ia mundësuar gjykatës t'a zhvlerësojë transaksionin nëse aksionarët
e realizojnë kërkesën me sukses.30

4.2.2. Nxitjet e Investitorëve te Huaj në Përputhje me Ligjin
Në përputhje me ligjin, investitorët e huaj të Kosovës kanë të drejtat dhe obligimet e njejta
sikurse banorët e Kosovës, ashtu që edhe trajtohen në mënyrë të njejtë. Investitorët e huaj
janë të mbrojtur nga shpronësimi dhe nacionalizimi duke pasur gjithashtu të drejtën e
kompenzimit.
Investitori i huaj ka të drejtën e konvertimit të ç’do valute lokale në valutë konvertibile që
është e ligjshme në Kosovë, si dhe valutën konvertibile të konvertojë në valutë lokale e që
gjithashtu është e ligjshme në Kosovë. Investitori i huaj ka të drejtën e transferimit të

29
30

Marco Neuhaus , The Impact of FDI on Economic Growth, United Kingdom.
http://www.mti-ks.org/
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valutave konvertibile mbrenda dhe jashtë Kosovës, duke mos pasur obligim në shumën e
marrur të valutës së konvertuar.
Investitorët e huaj kanë të drejtën e ekzekutimit (zbatimit) të Kontratave dhe punësimin e
personave fizik të cilët mund të jenë qytetarë apo banorë permanent të shteteve të huaja apo
territorit të jashtëm gjeografik të Kosovës, me qëllim që këta persona të ushtrojnë një
profesionalizëm, menaxhim, administrim dhe mbikëqyrje si dhe aftësi teknike funksionale në
rajon. Investitorët e huaj mund të zotërojnë pronë të patundshme në Kosovë dhe ti gëzojnë të
drejtat e njejta sikurse qytetarët e Kosovës

4.2.3. Fillimi i Biznesit
Tashmë bizneset regjistrohen pa pagesë dhe brenda afatit të shkurtë kohorë: Një (1) ditë për
biznese individuale dhe Tre (3) ditë, për biznese të shoqërive aksionare. Kjo është
mundësuar me integrimin e sistemit, me ç'rast bizneset marrin një çertifikatë me dy numra:
Numrin e biznesit dhe Numrin fiskal. Gjithashtu, është larguar kapitali fillestar dhe janë
thjeshtësuar procedurat e regjistrimit.

4.2.4. Leja e ndërtimit
Është përmirësuar dukshëm, ku për 80% për qind, është shkurtuar koha dhe janë ulur
shpenzimet për regjistrimin, përkatësisht ndërtimin e objektit.

4.3. Arsyet që të investohet në Kosovë
Vendi ynë ofron mundësi të mëdha për investim edhe në sektorë të tjerë si në: bujqësi,
energji, vreshtari, turizëm, nxjerrje dhe përpunim të metaleve etj.
Të gjitha këto e veçojnë Kosovën si një vend mjaft atraktiv me mundësi investimi për secilin
investitorë të sektorëve të ndryshëm, si në privatizim ku tashmë pritet privatizimi dhe dhënia
në koncesion e kompanive të mëdha publike si: Posta dhe Telekomi i Kosovës dhe Sistemi i
Distribuimit të Energjisë Elektrike, e po ashtu edhe investimi në fushat e gjelbërta, në të cilat
mundësi mjaftë të favorshme në ofrimin e infrastrukturës fizike ofrojnë parqet industriale.
Kosova, po punon në krijimin tregut të kapitalit financiar, në të cilin do të gjenin plasman
investitorët, të cilët duan të investojnë në aksionet e kompanive të ndryshme.
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4.3.1. Kosova ofron këto përparësi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozita kyçe në rajon dhe realizimi i shumë marrëveshjeve bilaterale në lidhje me
investimet. Qasje të lirë në tregun e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinje;
Taksat në Kosovë janë shumë të thjeshta dhe të ulëta krahasuar me shtetet fqinje;
Strukturë ligjore inkurajuese dhe liberale për sipërmarrjet, si dhe Institucione
moderne në përkrahjen e bizneseve;
Strukturë moderne ligjore dhe në pajtim me BE-në;
Procedurë të thjeshtë dhe të shpejtë për regjistrimin e bizneseve (brenda 3 ditëve);
Kosto me e ulët e fuqisë punëtore krahasuar me vendet e rajonit
Forcë pune fleksibël dhe e kualifikuar sipas nevojave të biznesit
Fuqia punëtore me shpirt dhe aftësi të forta ndërmarrëse dhe gjithashtu njohuri të
përgjithshme të shumicës së gjuhëve Evropiane;
Disponimi me pasuri natyrore me çmime konkurruese, resurse të lakmueshme
natyrore: linjiti, zinku, plumbi, feronikeli dhe toka pjellore bujqësore;
Lidhjet me shumë vende të Evropës dhe SHBA-ve, nëpërmjet Diasporës
Popullësia e re dhe e motivuar si dhe relativisht e arsimuar, 70% nën moshën 35
vjeçare;
Aftësitë e mira teknike,
Sistem të sigurtë bankarë;
Valuta stabile (Euro) dhe inflacioni i ultë, Euro që eliminon rrezikun e Eurozonave;
Eksporti i liruar nga TVSH-ja dhe tarifat doganore.31

4.3.2. Kosova ka pozitë qëndrore gjeografike në Gadishullin Ballkanik
Duke lidhur si pjesën veriore dhe jugore ashtu edhe pjesën lindore dhe perëndimore, duke
mos përjashtuar edhe lidhjen me Evropën Qëndrore. Pastaj Kosova gjendet në udhëkryq
ndërmjet Adriatikut, Fushës së Panonisë dhe Detit Egje. Kosova ka këtë largësi në km që nga
Prishtina me vendet e rajonit: Me Tiranën 330 km, me Shkupin 86 km, me portin e Durrësit
355 km, me Sarajevën 390 km, me Budapestin 747 km, me Beogradin 355 km, me Zagrebin
741 km, me portin e Barit 570 km, me Portin e Tesalonikut 312 km.

31

Citimi i autorit nga raportet dhe literatura e mbledhur, përfshirë të dhëna zyrtare dhe krahasime
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Gjatësia e përgjithëshme e kufirit të Kosovës me vendet fqinje është afër 700.7 km. Për nga
veçoritë natyrore, vija kufitare shtrihet kryesisht nëpër kuota të larta malore.

4.3.3. Kosova ka pasuri natyrore me çmime konkurruese në rajon
Kosova ka sisteme të pasura malore si Bjeshkët e Nemuna, Sharri, Koretniku, Malet e
Prugovcit, Pashtriku, Malet e Berishës, Carralevës, Nerodimës, Zhegovcit etj. Në këto male e
në veqanti në pjesën lindore të Kosovës janë krijuar pasuri të mëdha minerale metalike dhe
jometalike si nikel, plumb, krom, zink etj. Në pjesën Qëndrore të Kosovës janë gjetur sasi të
mëdha të linjitit. Kosova në aspektin morfologjik karakterizohet me male të mesme e të
larta.32
Lartësia mesatare mbidetare e Kosovës është (810m), kurse pika me e ulët është (270m) e ajo
me e larta (2656m), (Gjeravica). Format kryesore në relievin e Kosovës janë: Malet me (63
%) dhe fushëgropat (37%).33

4.3.4. Kosova ka lidhje me vende të evropës dhe botës
Emigrimi i Kosovarëve jashtë Kosovës qoftë vullnetarisht apo të shtyrë nga nevoja për të
punuar, studiuar apo jetuar nëpër vende të ndryshme të evropës dhe botës ka bërë që Kosova
të ketë lidhje të shumëanshme me këto shtete, duke përfituar përvoja, dije, mjete financiare
etj.

4.3.5. Kosova ka një popullësi të re dhe relativisht të arsimuar
Kosova me 70% të popullësisë nën moshën 35 vjeqare dhe 50 % nën moshën 25 vjeçare,
Kosova është ndër vendet me popullësinë më të re në Evropë. Ka një shoqëri multietnike dhe
prandaj ka një normë të lartë shkrim leximit në gjuhët e huaja. Gjuhët zyrtare janë shqip dhe
serbisht, por edhe gjuha angleze është shumë e përdorur.34

4.3.6. Kosova ka fuqi punëtore të lirë dhe motivim të lartë të saj
Fuqia punëtore në Kosovë mund të themi se mbanë rekord në furnizimin me bollëk të tregut
të punës, dhe kosto shumë të ulët, frymë të fortë ndërmarrëse dhe kanë motiv të lartë për të
punuar. Tregut të punës i ofrohet forcë punëtore gjysmë e kualifikuar dhe një pjesë mjaftë e
madhe me arsim të lartë. Përparësi tjetër që dallon nga vendet tjera në rajon është fakti se
pagat dhe meditjet nuk janë të ngarkuara me një normë të kushtueshme të kontributeve
32

http://www.nasergashi.com/t1632-vecorite-e-pergjithshme-grafikore-te-kosoves
http:// www.mbpzhr-ks.net
34
Të dhëna nga Enti statistikor i Kosovës(të përpiluar nga autori)
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shoqërore, ndërsa përqindja e obligueshme e ndarjes për kontribute pensionale është vetëm
5% si nga punëdhënësi ashtu edhe nga punëmarrësi që njihen si norma ndër më të ulëta në
rajon.35

4.3.7. Kosova ka normë të ulët të tatimeve
Në vitin 2009 me qëllim të tërheqjes së investitorëve të huaj Kosova ka përgjysmuar normën
e tatimit në korporata nga norma 20% në normën 10% e që është ndër normat më të ulëta në
rajon.
Tatimi në të ardhura personale është shumë i ulët dhe sillet varësisht nga shuma e të
ardhurave, prej 0-80 euro norma e tatimit është 0% , prej 80-250 euro norma e tatimit është
4%, prej 250-450 euro 8% dhe mbi 450 euro të ardhura norma e tatimit është 10%. Norma e
kontributeve është 5% si për punëdhënësin, ashtu edhe për punëmarrësin. Tarifat doganore
janë10%, ku përjashtohen nga pagesa importet bujqësore dhe mallrat kapitale. Norma
standarde e TVSH-së është 16%.36

4.3.8. Kosova është një nga vendet më të lehta në botë në lidhje me
thjeshtësinë dhe punësimin e punëtorëve
Sipas indeksit të Kushteve të Biznesit të Bankës Botërore, Kosova tejkalon shumë vende të
zhvilluara, si dhe vendet e tjera në rajon, kur është fjala për thjeshtësinë e punësimin e
punonjësve.

4.3.9. Kosova ka valutë stabile dhe inflacion të ulët
Kosova ka futur në përdorim valutën euro që nga viti 2002 si valutë zyrtare. Që është ndër
vendet e pakëta jashtë eurozonës, e cila e ka pranuar këtë valutë. Futja e euros ka ulur kostot
e transaksioneve dhe të konvertimit të valutave dhe ka ndikuar që Kosova të ketë një
inflacion shumë të ulët që ka pasë ndikim në promovimin e tregtisë dhe në tërheqjen e
investimeve të huaja.

35
36

http://esk.rks-gov.net/
http:// www.pak-ks.org/?page=1,35
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4.3.10. Kosova ka një sistem të sigurtë bankarë
Në Kosovë ekzistojnë dy nivele të sistemit bankarë37, Banka Qëndrore e Republikës së
Kosovës dhe një numër i bankave komerciale, të cilat janë kryesisht me kapital të huaj si:
Raiffeisen Bank ( Austri ), Procredit Bank ( Gjermani), NLB Prishtina ( Slloveni ), Banka
Kombëtare Tregtare ( Shqipëri, Francë ), TEB ( Turqi, Francë ), IS Bank (Turqi),
Komercialna Banka AD Beograd (e fokusuar kryesisht ne enklavat serbe). Sektori bankarë
në Kosovë ka performancë pozitive dhe konkurruese në të gjithë treguesit financiarë si në atë
të kthimit të mjeteve, likuiditetit, portofolit dhe tregues të tjerë.

4.3.11. Kosova ka qasje të lirë në një treg mbi 520 milionë banorë.
Kosova ka një treg të lirë dhe liberal, i cili gëzon qasje të lirë në tregun e BE-së, bazuar në
preferencat e BE-së, i cili përfshinë një treg prej 520 mln konsumatorë, por në këtë rast
përjashtohen disa mallëra të cilët janë të kufizuara në sasi dhe në cilësi për të hyrë në këto
vende nga Kosova.38 Kosova ka një marrëveshje të tregtisë së lirë me vendet e Evropës
Qëndrore CEFTA, me anë të së cilës Kosova mund të ketë qasje në një treg prej 28 milionë
konsumatorë39.

4.3.12. Qeveria ka formuar Agjencinë për Promovimin e Investimeve në
Kosovë (APIK) për të mbështetë investimet e huaja direkte
Agjencia për Promovimin e Investimeve të Kosovës (IPAK) është e angazhuar për ofrimin e
një shërbimi profesional dhe një reagim në kohë për investitorët e tanishëm dhe të ardhshëm
të huaj në Kosovë. Agjencia ndihmon investitorët për të vlerësuar objektivisht Kosovën si një
vend për projektin e tyre të investimeve dhe në këtë mënyrë duke punuar me autoritetet
kombëtare dhe lokale shpejton procedurën investive për investitorët të cilët dëshirojnë të
investojnë në Kosovë.
APIK ofron një gamë të gjerë të programeve mbështetëse të cilat ndihmojnë bizneset
ndërkombëtare të arrijnë zhvendosjen e objektivave të tyre40.
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Konkluzionet
Sipas të dhënave që janë shtjelluar në ketë temë, numri dhe shuma e investimeve direkte në
Kosovë ka rënë ndjeshëm, me faktin që edhe bota është duke vuajtur nga kriza globale, po
ashtu edhe efektet që i ka pasur kjo krizë tek shtetet të cilat kanë ndihmuar Kosovën me
grante dhe projekte të ndryshme, ndërsa si pasojë e krizës i kanë ndaluar këto dhe se janë në
një stadë të veshtirësisë për veten e tyre dhe nuk gjejnë forma për jetësimin e tyre në Kosovë
për momentin.
Po ashtu edhe një faktorë tjetër është rënia e remitancave nga banorët Kosovarë të cilët
jetojnë në botën e jashtme dhe me punën e tyre ndihmojnë familjarët e tyre në Kosovë. Ku
për pasojë e rënies së ekonomisë globale, po ashtu edhe bashkëatdhetarët tanë kanë humbur
nga mbyllja e bizneseve dhe ekonomive te ndryshme nga kjo krizë, ku për pasojë ka rënë
edhe ndihma financiare që këtë të fundit kanë përcjellë mjete monetare për në Kosovë.
•
•
•

Investitorët e konsiderojnë Kosovën si një lokacion potencial për investime;
Ambienti biznesorë i Kosovës ka anë të forta që mund ti joshin IHD-të, që mund të
jenë të orientuara si nga tregu i brendshëm poashtu edhe nga eksporti;
Sidoqoftë disa dobësi më së shumti të lidhura me ligjin dhe rregullatorët mund ti
frenojnë investitorët që të investojnë në Kosovë.

Në thithjen e investimeve të huaja direkte padyshim luan rol, një infrastrukturë e shëndoshë
ligjore, ku përveq joshjës së investitorëve me politkat ngazëllyese dhe shumë konkuruese në
krahasim me vendet e rajonit, duhet të jetësohet edhe baza e fortë ligjore ku duhet penguar
edhe elementet negative siç është korrupsioni.
Niveli i korrupsionit në Kosovë vazhdon të jetë një preokupim i dukshëm i shoqërisë në
përgjithësi. Kosova i ka bërë disa hapa në drejtim të luftimit dhe parandalimit të dukurisë së
keqe e quajtur korrupsion. Kosova ka hartuar një kuadër ligjor kompatibil me standardet
ndërkombëtare dhe ka themeluar të gjitha institucionet e nevojshme për ta luftuar atë.
Për më tej ndryshe nga vitet paraprake gjatë vitit 2011 bashkëpunimi ndër institucional është
forcuar dhe raportet bashkëpunuese në mes të të gjitha institucioneve që kanë për mision
luftën kundër korrupsionit ka shënuar një avancim të dukshëm. Është duke u bërë një lidhje
nga të gjithë faktorët që e luftojnë korrupcionin, çoftë nga vendorët poashtu edhe nga
ndërkombëtarët dhe është duke u përcjellur kjo dukuri bashkë më të edhe informatat po janë
të ndërlidhura në mes institucioneve përgjegjëse për luftën ndaj korrupcionit.
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Mësimet dhe Rekomandimet
Kosova me pozitën e sajë gjeografike, rininë shumë të re në përqindje dhe relativisht të
shkolluar, paga mujore mesatare më e ulët krahasuar me rajonin dhe infrastruktura ligjore e
cila është duke u tentuar të përmirësohet çdo ditë e më tepër, me qëllim joshjen dhe afrimin e
investimeve të huaja direkte dhe bashkë më to edhe ngritja e mirëqenjes së popullatës në
terësi. Duke u përcaktuar si shtet ndaj hapjes së tregut, në bazë të këtyre parametrave të
lartëcekur do të rekomandoja që investuesit e IHD-ve, në Kosovë të orientohen në këto
mënyra të investimit në Kosovë:
•
•

•
•
•
•

Kryerja e proceseve të prodhimit dhe të shërbimeve specifike përmes shteteve të tjera;
Bujqësia dhe blegtoria (investimi në ndërtimin e serave të mëdha, pemtari, vreshtari;
ndërtimin e fermave të mëdha të kafshëve qumështore dhe të tjerave si dhe në
përmirësimin e kushteve të përpunimit të qumështit etj.);
Grumbullimi, përpunimi dhe marketingu i bimëve të egra medicionale dhe aromatike;
Përpunimi i metaleve, Investimi në shfrytëzimin e pasurive nëntokësore minerale dhe
të thëngjillit;
Ndërmarrje për reciklim dhe prodhimin e produkteve që dalin nga ky proces;
Turizmi dhe hoteleria, etj.

Rekomandimet që dalin nga analizat e ndryshme dhe që kjo temë i shfaqë në pah është që
institucionet përgjegjëse në Kosovë duhet të ju shtojnë kujdes investitorëve të huaj për ta
përmirësuar më tutje klimën biznesore.
Shumica e kompanive investuese janë shprehur se mund ta zgjerojnë biznesin e tyre në të
ardhmen, mirëpo përballen me shumë vështirësi dhe probleme, kështu që presin ndryshimin e
politikave dhe procedurave investive për të ndikuar pozitivisht në zgjerimin e biznesit të tyre,
një pjesë shprehin se mund të zgjerojnë biznesin e tyre pa ndonjë pengesë dhe pjesa tjetër
shprehen se nuk do të kenë mundësi të zgjerojnë bizneset e tyre në të ardhmen dhe ekziston
mundësia e shuarjes së bizneseve të tyre, andaj rekomandojmë qeverisë ndryshim të
politikave dhe procedurave investive dhe tu krijojë kushte më të mira kompanive investuese
për të arritë zgjerimin e kapaciteteve investive.
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